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Antalya’da Sonbahar Ekimlerinde Baz› Tek Y›ll›k Baklagil Yem
Bitkilerinin Tane ve Kes Verimleri Yönünden Ekim Nöbetine
Girebilme Olanaklar›

Sad›k ÇAKMAKÇI Semiha ÇEÇEN Bilal AYDINO⁄LU
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 09.09.1997

Özet: Bu çal›flma Antalya ilinde 5 tek y›ll›k baklagil yem bitkisinin sonbahar döneminde ekilmeleri durumunda tane ve kes verim
düzeylerini saptama ve ikinci ürün bitkileri ile ekim nöbetine girebilme olanaklar›n› araflt›rmak amac›yla yap›lm›flt›r. Denemede
mürdümük (Lathyrus sativus L.), yem bezelyesi (Pisum sativum spp. arvense L. Poir), çemen (Trigonella foenum-greacum L.), iran
üçgülü (Trifolium resupinatum L.) ve iskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) türleri materyal olarak kullan›lm›flt›r.
Araflt›rma 1994-95 ve 1995-96 ekim y›llar›nda her tür için 3 tekrarlamal› olacak flekilde uygulanm›flt›r. Çiçeklenme gün say›s›, tane
ve kes verimleri, olgunlaflma süresi ve hasat tarihleri aç›s›ndan de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r.
Sonuç olarak, bölgede ele al›nan türlerin sonbahar ekimlerinde yeterli düzeyde tane ve kes verimi sa¤lad›klar› ve ikinci ürün bitkilerine
ekim haz›rl›klar› için zaman b›rakabildikleri görülmüfltür. Ancak, özellikle yem bezelyesi, çemen ve mürdümük dikkate de¤er sonuçlar
vermifllerdir.

The Feasibility of Growing A Rotation System of Certain Annual Forage Legume Crops For Seed
and Straw Yield in Fall Season Plantings in Antalya

Abstract: The aim of this study was to examine the feasibility of growing five annual forage legume crops in the rotation system
with second crops in the province of Antalya. In addition the straw and seed yield of the crops were determined when planted in the
fall season. Chicling vetch, field pea, fenugreek, persian clover and berseem were planted.
The experiment was conducted in the years 1994-1996 with three replications. The flowering day, seed and straw yield, maturity
time and harvesting date were determined.
It was concluded that all the planted species were feasible in terms of seed and straw yield. The findings of the experiment also
reveal that the planted species gave enough time for second. However, field pea, fenugreek and chicling vetch were found to be
superior.

Girifl
Günümüzde yem bitkileri ekim alanlar› oldukça
yetersiz durumdad›r. Art›k, ileri düzeyde bir hayvanc›l›k
yapman›n bafll›ca koflullar›ndan birisi yeterli ve kaliteli
yem kaynaklar› sa¤lamakt›r. Bilindi¤i gibi yem bitkileri
tar›m› geliflme potansiyeli olan bir aland›r. Zira, özellikle
baklagil yem bitkileri hem yeflil ve kuru ot hem silaj hem
tane yemi hem de toprak ›slah› ve korunmas› amaçl›
olarak yetifltirilebilen bitkilerdir (1).
Antalya bölgesinde tar›m çok amaçl› olarak
uygulanmaktad›r. Örne¤in, bölgede ikinci ürün

koflullar›nda yer f›st›¤›, susam, m›s›r, sorgum, soya,
ayçiçe¤i vb. bitkiler bu¤day veya di¤er ürünlerden sonra
ekilebilmektedir. Ancak, uzun y›llar ayn› bitki türlerinin
yetifltirilmesi nedeniyle toprak fakirleflmekte veya hastal›k
ve zararl›lar yayg›nlaflmaktad›r. Bu nedenle, ikinci ürün
bitkilerinden önce ekim nöbeti içinde özellikle tek y›ll›k
baklagillerin yetifltirilmesi hem hayvanc›l›k aç›s›ndan
önemli olan yem materyalinin sa¤lanmas›n› hem tohumluk
eldesini hem de topraklar›n ›slah›n› sa¤layacakt›r. Ayn›
zamanda, tane ürünü yan›nda elde edilen kesde (saman)
hayvan yemi olarak de¤erlendirilebilecektir. Zira, baklagil
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saman› bugün Türkiye’de hayvan beslemede kullan›lan
bu¤daygil saman›ndan daha de¤erlidir. Baklagil yem
bitkilerinin taneleri ise ham protein bak›m›ndan çok
zengindirler (% 20-45) ve yem de¤erleri oldukça
yüksektir (2). Bunun yan›nda baklagillerin kendilerinden
sonra ekilecek bitkilerin girdi masraflar›n› azaltma (3) ve
verimlerini art›rma yönünden de olumlu etkileri vard›r.
Örne¤in, Akdeniz Tar›msal Araflt›rma Enstitüsünün
yapt›¤› bir çal›flmada sonbahar döneminde ekilen soya
pamu¤un veriminde 50 kg/da’l›k bir art›fl sa¤lam›flt›r (4).
Yem bitkilerinin sonbahar dönemi ekimleri bölgede
rahatl›kla ot eldesi amaçl› olarak uygulanabilmektedir. Bu
konuda özellikle sahil kesiminde bir tak›m çal›flmalar
yap›lm›flt›r (5). Ancak, tane ürünü veya tohumluk eldesi
amaçl› çal›flmalar yeterli say›da de¤ildir. Günümüzde yem
bitkileri tohumculu¤unun da desteklenmesi ve çiftçinin
istedi¤i anda yeterli miktarda her tür ve çeflidin
tohumlu¤unun sa¤lanabilmesi gerekmektedir.
Tohumculuk için uygun iklim koflullar›na sahip olan
Antalya bölgesinde bu tür çal›flmalar yap›lmal›d›r. Zira, iyi
bir tohumluk eldesinde erken devrelerde bol ya¤mur ve
yüksek hava nemi bitki geliflimini olumlu yönde etkiler.
Özellikle generatif dönemde yüksek s›cakl›k kaliteli
tohumluk için gereklidir. Ayr›ca, generatif dönemde fazla
ya¤›fl ve yüksek oransal nem tozlanmay› engelledi¤i gibi
olgunlaflmay› da geçiktirir (6).
Yukar›daki bilgilerin ›fl›¤› alt›nda e¤er tek y›ll›k baklagil
yem bitkilerinin sonbahar döneminde tane yemi veya

Tablo 1.

tohumluk amaçl› olarak yetifltirilmesi durumunda
araflt›rmada ele al›nan türlerin tane ve kes verim düzeyleri
nedir ve ikinci ürün bitkilerine yeterli ekim haz›rl›¤›
tan›yabilirler mi gibi sorulara yan›t bulabilmek amac›yla
böyle bir çal›flma düzenlenmifltir.

Materyal ve Yöntem
Araflt›rma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
deneme tarlas›nda yürütülmüfltür. Deneme yerinde 0-20
cm derinlikte al›nan toprak örnekleri Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü laboratuvar›nda analiz ettirilmifltir. Analiz
sonuçlar›na göre deneme yeri hafif alkali karekterli,
yüksek kireçli, az humuslu, fosfor oran› düflük, potasyum
oran› yüksek ve killi bir arazidir.
Bölgede ele al›nan türlerin vejetasyon sürelerine ait
iklim verileri Tablo 1’de gösterilmifltir.
Deneme 01.12.1994 ve 14.11.1995 ekim
tarihlerinde olmak üzere 2 y›l süreli olarak
yürütülmüfltür. ‹lk ekim y›l›nda vejetasyon süresince
702.1 mm; ikinci y›l ise 1424 mm ya¤›fl düflmüfltür.
S›cakl›k ve oransal nem de¤erlerinde belirgin farkl›l›klar
oluflmam›flt›r. Genelde ikinci y›l oransal nem de¤erleri ilk
y›la oranla baz› aylarda eflit veya biraz fazla olmas›na
karfl›l›k sadece Haziran ay›nda düflüfl kaydedilmifltir.
Araflt›rmada materyal olarak iran üçgülü (Trifolium
resupinatum L.), iskenderiye üçgülü (Trifolium
alexsandrinum L.), mürdümük (Lathyrus sativus L.), yem

Ekim Dönemlerindeki Vejetasyon Sürelerine Ait ‹klim Verileri

‹klim Verileri

Aylar
Ortalama S›cakl. (°C)

1994-95

1995-96

Aral›k
Ocak
fiubat
Mart
Nisan
May›s
Haziran
Kas›m
Aral›k
Ocak
fiubat
Mart
Nisan
May›s
Haziran

9.7
10.2
11.0
12.2
14.6
19.8
25.5
11.7
11.0
8.4
11.0
11.52
14.4
21.8
26.3

Ekim Dönemleri
Ya¤›fl Mikt.(mm)
209.2
109.8
36.3
275.0
31.6
34.1
6.1
527.1
197.5
265.9
68.9
88.6
74.3
1.6
0.1

Oransal Nem (%)
65
75
69
69
64
66
64
65
70
69
73
71
72
71
57
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bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L. Poir) ve çemen
(Trigonella foenum greacum L.) türleri kullan›lm›flt›r.
Kullan›lan materyaller Uluda¤ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü’nden sa¤lanan hatlard›r.
Çal›flma iki y›l süreli olarak her tür için 3 tekrarlamal›
olacak flekilde uygulanm›flt›r. Her iki ekim y›l›nda da
2
parsel büyüklü¤ü 3x5.1=15.3 m , toplam deneme alan›
2
ise 383.5 m ’dir. Denemede tekrarlamalar aras›nda 2 m;
parseller aras›nda tohum kar›fl›m›n› önlemek için 1 m
aral›k b›rak›lm›flt›r. Her parsel, 17 s›ra ve s›ra aral›¤› 30
cm olacak flekilde düzenlenmifltir. Dekara at›lacak saf
tohum miktarlar› farkl› kaynaklardan yararlan›larak (2,3)
iran üçgülünde 1.5 kg/da, iskenderiye üçgülünde 2.5
kg/da, mürdümükte 12 kg/da, yem bezelyesinde 14 kg/da
ve çemende 7 kg/da olarak saptanm›flt›r.
Deneme tarlas› ekimden önce pullukla sürülmüfl ve
tesviye ifllemleri yap›lm›flt›r. Denemede bölge çiftçisinin bu
koflullarda yem bitkisine gübre atmak istemedi¤i dikkate
al›narak toprak analizinde fosfor eksikli¤i görülmesine
ra¤men herhangi bir gübreleme ifllemi yap›lmam›flt›r. Her
iki y›lda da ilk geliflme döneminde 1 defa yabac› otlara
karfl› çapalama yap›lm›flt›r. Vejetasyon süresi boyunca
sulama ifllemi yap›lmam›flt›r.
Araflt›rma Sonuçlar› ve Tart›flma
Tüm türlerin çiçeklenme gün say›lar› ile kes
verimlerinde birlefltirilmifl varyans analizi yap›larak
ortalamalara Duncan testi uygulanm›flt›r (7). Tane
veriminde ise her ekim y›l›n›n tekerrür ortalamalar› ve 2
y›l ortalama verim düzeyleri belirtilmifltir. Ayn› zamanda
türlerin olgunlaflma süreleri ve hasat tarihleri bir tablo
haline getirilerek ikinci ürün bitkilerine ekim haz›rl›¤› için
ne kadar zaman b›rakabildikleri ortaya konmufltur.
Denemede ele al›nan çiçeklenme gün say›s› ve kes
verimlerine ait birlefltirilmifl varyans analizi sonuçlar›
Tablo 2’de verilmifltir.
Tablo 2.

Çiçeklenme Gün Say›s› ve Kes Verimine Ait Birlefltirilmifl
Varyans Analizi Sonuçlar›

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi çiçeklenme gün say›s›nda
y›llar ve türler aras› farkl›l›klar ile AxB interaksiyonu 0.01
düzeyinde; kes veriminde ise türler aras› farkl›l›klar ile
AxB interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmufltur.
Önemli bulunan varyasyon kaynaklar›na ait ortalamalara
Duncan çoklu testi uygulanarak grupland›rmalar
yap›lm›flt›r.
Çiçeklenme Gün Say›s›
Türlerin ekim y›llar› ve birlefltirilmifl ortalama
çiçeklenme gün say›lar› ile Duncan gruplar› Tablo 3’te
gösterilmifltir.
‹lk ekim y›l›nda en erken çiçeklenen yem bezelyesi
(100 gün), en geç çiçeklenen ise iran üçgülü (174.3 gün)
olmufltur. ‹kinci ekim y›l›nda yine en erken çiçeklenen yem
bezelyesi (106 gün) iken en geç çiçeklenen tür iskenderiye
üçgülüdür (187 gün). Di¤er türlerde ekim y›llar› içinde
s›ralamada herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
Birlefltirilmifl ortalama de¤erlerde görüldü¤ü gibi yem
bezelyesi (103 gün) en erken çiçeklenen tür olurken ‹ran
üçgülünün bölgede daha geç çiçeklendi¤i anlafl›lmaktad›r
(177.5 gün).
Bilindi¤i gibi erkencilik generatif dönemin uzamas›na,
daha bol ve kaliteli tohum üretimine katk›da
bulunmaktad›r (7). Türlerin ilk ekim y›l›nda çiçeklenme
gün say›lar› ortalamas› (132.2 gün) daha az iken ikinci y›l
süre uzam›flt›r (147.6 gün). Bu durum, ikinci y›l daha
fazla ya¤›fl düflmesi ve daha erken ekim yap›lmas›ndan
kaynaklanabilir.
Sa¤lamtimur ve ark. (8) Çukurova koflullar›nda
türlerin çiçeklenme gün say›lar›n› mürdümükte 108, yem
bezelyesinde 130, ‹skenderiye üçgülünde 103, ‹ran
üçgülünde 101 ve çemende 100 gün olarak bulmufllard›r.
Sabanc› ve ark. (9) ise Menemen koflullar›nda 15
mürdümük hatt›n›n çiçeklenme gün say›s› ortalamas›n›
157 gün olarak saptam›fllard›r. Koç ve Ak›nerdem (10)
Tokat koflullar›nda çemenin 44-66 gün aras›nda
çiçeklendi¤ini belirtmektedirler.
Tane Verimi

VK

SD

Çiçeklenme Gün Say›s›
F

Kes Verimi
F

Türlerin bölgedeki tane verim düzeylerini ortaya
koyabilmek amac›yla ekim y›llar› ve birlefltirilmifl ortalama
de¤erleri Tablo 4’de verilmifltir.

Tekerrür
Y›llar (A)
Türler (B)
AxB
Hata

2
1
4
4
18

0.90
2297.84xx
9995.99xx
200.28xx
—-

0.71
0.11
27.47xx
5.27xx
—-

Tablo 4’de görüldü¤ü gibi bölgede ortalama olarak
yem bezelyesi 459.3 kg/da, çemen 407 kg/da,
mürdümük 384.7 kg/da, iskenderiye üçgülü 40.5 kg/da
ve iran üçgülü 33.5 kg/da tane ürünü vermifllerdir. Elde
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Tablo 3.

Türlerin Çiçeklenme Gün Say›lar›na ‹liflkin Ekim Y›llar› ve Birlefltirilmifl Ortalama De¤erleri ile Duncan Gruplar›

Türler

Çiçeklenme Gün Say›s› (gün)
Y›llar

‹ran üçgülü
‹skenderiye üçgülü
Mürdümük
Çemen
Yem bezelyesi
Ortalama

A,B,C,D,E
(1),(2)

Ortalama

1994-95

1995-96

174.3 A
166.3 B
119.0 C
101.3 D
100.0 E

180.7 B
187.0 A
149.0 C
115.3 D
106.0 E

(2)
132.2

(1)
147.6

= Çiçeklenme gün say›lar›na göre türlerin gruplad›r›lmas›.
= Y›llar ortalamalar›n›n grupland›r›lmas›.

edilen veriler baz› kaynaklarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda fazla bir
bak›m iflleminin yap›lmad›¤› bu araflt›rmada türlerin
yeterli ölçüde tane verimi sa¤lad›klar› görülmektedir
(2,3).
Bunun yan›nda yem bezelyesinde ‹zmir’de yap›lan
araflt›rmalarda Chayferoush ve Okuyucu (11) 305.4
kg/da, Tosun ve Sever (12) 132-178 kg/da aras›nda;
Çukurova koflullar›nda ise Sa¤lamtimur ve ark. (8)
ortalama olarak yem bezelyesinden 157.5 kg/da,
mürdümükten 126.6 kg/da, iskenderiye üçgülünden 55.3
kg/da ve çemenden 138.8 kg/da; mürdümükte
Büyükburç ve ark. (13) Tokat koflullar›nda 56.1-245
kg/da, Sabanc› ve ark. (9) Menemen koflullar›nda
sonbahar ekimlerinden 137 kg/da, F›r›nc›o¤lu ve ark.
(14) Orta Anadolu koflullar›nda yazl›k ekimden 119 kg/da
tane ürünü sa¤lam›fllard›r. Koç ve Ak›nerdem (10) Tokat
koflullar›nda çemenden 34-98.7 kg/da tane ürünü elde
etmifllerdir.
Denemede ele al›nan iskenderiye ve iran üçgülünün

Tablo 4.

177.5 A
176.7 A
134.0 B
108.3 C
103.0 D

tane yemi olarak yetifltirilmeleri bilindi¤i gibi gereksizdir.
Ancak bu türlerden elde edilen tane verimleri bölgede
sonbahar ekimlerinde de bofl kalan tarlay› de¤erlendirme
ve tohumluk sa¤lama bunun yan›nda keslerinin (saman)
hayvan yemi olarak kullan›lmas› aç›s›ndan göz önüne
al›nmal›d›r. Yem bezelyesi, çemen ve mürdümük ise hem
tane yemi hem tohumluk hem de keslerin
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan önemli rol oynayacaklard›r.
Göze çarpan di¤er bir sonuçta çemen bitkisinin
oldukça iyi düzeylerde tane verimi sa¤lamas›d›r. Çemen
ununun (tane) at, s›¤›r ve domuzlara günde 25-30 gram
olarak yedirilmesi önerilmektedir (15). Ayn› zamanda
bitkinin bölgede sonbahar dönemi ekimlerinde past›rma
sanayine
materyal
sa¤lama
aç›s›ndan
da
de¤erlendirilebilece¤i görülmektedir.
Ele al›nan türlerin tane verimlerinin ortaya konmas›
yan›nda bu bitkilerin kendilerinden sonra ekilecek ikinci
ürün bitkilerinin ekim haz›rl›klar› için yeterli süre tan›y›p
tan›mad›klar›n›nda ortaya konmas› gerekmektedir. Bu

Türlerin Ekim Y›llar› ve Birlefltirilmifl Ortalama Tane Verimleri (kg/da)

Türler
Yem bezelyesi
Çemen
Mürdümük
‹skenderiye üçgülü
‹ran üçgülü

Y›llar
1994-95

1995-96

Ortalama

495.0
271.6
221.1
52.4
40.4

423.7
542.7
404.3
28.5
28.2

459.3
407.0
384.7
40.5
33.5
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nedenle denemedeki tüm türlerin bölgedeki olgunlaflma
süreleri ve hasat tarihleri her y›l için ayr› ayr› olmak üzere
Tablo 5’te verilmifltir.

süresinin
82-125
gün
aras›nda
de¤iflti¤ini
belirtmektedirler. Sabanc› ve ark. (9) sonbahar
ekimlerinde mürdümükte olgunlaflma süresini 180 gün;
F›r›c›o¤lu ve ark. (14) Orta Anadolu koflullar›nda yazl›k
ekimde 93 gün olarak saptam›fllard›r.

Bölgede türlerin ortalama olgunlaflma süreleri 173.5
gün ile 202.5 gün aras›nda de¤iflmektedir. Tablodan da
anlafl›laca¤› gibi ele al›nan türlerin tane üretimi amac›yla
bölgede ikinci ürün bitkilerinden önce sonbaharda
ekilmeleri mümkündür. Zira m›s›r, sorgum, yer f›st›¤›,
susam gibi bitkiler ikinci ürün olarak Haziran-Temmuz
aylar› içinde ekilebilmektedirler (4,16).

Araflt›rmada tane üretimi yan›nda ayr›ca bu dönemde
elde edilen kes verimleri üzerinde de durulmufl ve bölge
çiftçisine ve araflt›r›c›lara bu yöndede bilgi aktar›lmak
istenmifltir.

‹lk y›l ya¤›fl toplam› ikinci y›la oranla daha az olmas›na
karfl›n (Tablo 1) türlerin hasat tarihleri ikinci y›la nazaran
uzam›flt›r. Bu durum ikinci y›l ekimin daha erken olmas›
ve ilk y›l may›s ve haziran aylar›nda 40.2 mm ya¤›fl
düflerken ikinci y›l sadece 1.7 mm ya¤›fl olmas›ndan
kaynaklanm›flt›r.

Kes Verimi
Türlerin ekim y›llar› ve iki y›l›n ortalama verim
de¤erleri ve Duncan gruplar› Tablo 6’da gösterilmifltir.
‹lk ekim y›l›nda (593.7 kg/da) ikinci ekim y›l›na oranla
(576.2 kg/da) daha fazla kes (saman) verimi sa¤lanm›flt›r.
‹ki ekim y›l›nda da mürdümük en fazla verimi sa¤larken
bunu çemen takip etmifltir. Yem bezelyesinin tane verimi
yüksek olmas›na karfl›n kes verimi daha az olmufltur.
‹kinci y›l mürdümük, çemen ve yem bezelyesinde kes

Gençkan (15) çemenin Akdeniz bölgesinde k›fll›k
ekimde olgulaflma süresinin 210 gün oldu¤unu; Koç ve
Ak›nerdem (10) Tokat koflullar›nda çemenin olgunlaflma

Tablo 5.

Denemede Yer Alan Türlerin Olgunlaflma Süreleri ve Hasat Tarihleri

Türler

Olgunlaflma Süreleri
1.Ekim
2.Ekim
Y›l›
Y›l›
(1995)
(1996)

Yem bezelyesi
Mürdümük
Çemen
‹skenderiye üçgülü
‹ran üçgülü

171
188
188
194
203

Tablo 6.

gün
gün
gün
gün
gün

176
194
194
202
202

173.5
191.0
191.0
198.0
202.5

Y›llar

Mürdümük
Çemen
‹ran üçgülü
Yem bezelyesi
‹skenderiye üçgülü

A,B,C,D,E
(1),(2)

gün
gün
gün
gün
gün

20.5.
6.6.
6.6.
12.6.
21.6.

9.5.
27.5.
27.5.
4.6.
4.6.

Türlerin Y›llar ve Birlefltirilmifl Ortalama Kes Verimleri ve Duncan Gruplar›

Türler

Ortalama

Ort

Hasat Tarihleri
1.Ekim
2.Ekim
Y›l›
Y›l›
(1995)
(1996)

Ortalama

1994-95

1995-96

870.6 A
688.3 AB
626.1 BC
336.5 D
447.1 CD

1144.8 A
865.8 A
395.1 B
380.7 B
94.4 B

(1)
593.7

(2)
576.2

1007.7 A
777.0 B
510.6 C
358.6 CD
270.7 D

= Çiçeklenme gün say›lar›na göre türlerin grupland›r›lmas›.
= Y›llar ortalamalar›n›n grupland›r›lmas›.
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verimi artarken iran ve iskenderiye üçgülünde düflme
görülmüfltür. Dolay›s›yla ikinci y›l çevre koflullar›ndan
üçgül türleri olumsuz yönde etkilenmifllerdir.

(14) kes verimini 166 kg/da olarak bulmufllard›r. Koç ve
Ak›nerdem (10)Tokat koflullar›nda çemende sap veriminin
98-309 kg/da aras›nda de¤iflti¤ini saptam›fllard›r.

Birlefltirilmifl ortalamalarda da görüldü¤ü gibi
mürdümük ve çemen oldukça yüksek de¤erlerde saman
verimi sa¤lam›fllard›r.

Tüm veriler (çiçeklenme, tane ve kes verimi,
olgunlaflma süreleri ve hasat tarihleri) birlikte
de¤erlendirildi¤inde denemede yer alan tüm türlerin ikinci
ürün bitkilerinden önce sonbahar döneminde tane yemi
veya
tohumluk
eldesi
amac›yla
rahatl›kla
yetifltirilebilecekleri ve bu dönemde elde edilen kes
verimlerinin oldukça yeterli düzeyde oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Ancak türler içinde mürdümük, yem
bezelyesi ve çemen göze çarpmaktad›rlar. Bölge çiftçisinin
yem bitkilerini bölgede ekim nöbeti içinde hem kuru veya
yeflil ot, hem tane yemi veya tohumluk amaçl› olarak
yetifltirmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar tek y›ll›k
baklagil yem bitkilerinin ekim nöbeti içinde yer almas›n›n
bölge çiftçisine girdi sa¤lama, hayvanc›l›¤› gelifltirme ve
topraklar›n korunmas› aç›s›ndan da yararl› olaca¤›n›
göstermektedir.

Elde edilen ortalama saman de¤erleri bir çok
araflt›r›c›n›n bulgular›na benzer veya daha fazlad›r.
Örne¤in ‹zmir’de yem bezelyesi ile yap›lan çal›flmalarda
Tosun ve Sever (12) 187-285 kg/da aras›nda;
Chayferoush ve Okuyucu (11) ise 305.4 kg/da saman
verimi elde etmifllerdir. Gençkan (15) mürdümükte sap
verimini 150-200 kg/da, yem bezelyesinde ise 150-250
kg/da olarak belirtmektedir. Menemen koflullar›nda k›fll›k
ekimde Sabanc› ve ark. (9) mürdümükte biyolojik verimi
1018 kg/da, Tokat koflullar›nda Büyükburç ve ark. (13)
kes (saman) verimini 167.9-399 kg/da aras›nda; Orta
Anadolu koflullar›nda yazl›k ekimlerde F›r›nc›o¤lu ve ark.
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